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ABSTRAKT
Jugosllavia si shteti Sllav i Jugut, fillimisht i formuar në vitin 1918, nën emrin e
Mbretërisë së tre popujve sllavë: sllovenët, Kroatët dhe serbët, dhe më pas si vend
komunist, i krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, ka luajtur një rol të rëndësishëm në
rajon dhe politikën ndërkombëtare. Federata e re përbëhej nga gjashtë republika dhe
dy krahina autonome, të cilat ishin elemente përbërëse të federatës që kanë të drejtën
e vetos. Shteti Jugosllav luajti një rol të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare,
sidomos nëpërmjet Lëvizjes Jo të Aligned e cila u themelua me Indinë dhe Egjiptin.
Udhëheqësi i saj, Josip Broz Tito, ka e shtypën nacionalizmin në të gjitha republikat
dhe kështu arritën t'i mbanin kombet jugosllave të bashkuara rreth komunizmit duke
transformuar Jugosllavinë në një vend shumë të fortë ekonomik dhe ushtarak. Por, pas
vdekjes së tij në vitin 1980, nacionalizmi u shfaq dhe filloi të shpërbëhej federata. Në
këtë drejtim, nacionalizmi serb është veçanërisht i dalluar, që me përdorimin e
Ushtrisë Kombëtare Jugosllave (JNA) ka filluar luftërat kundër popujve të tjerë të
federatës jugosllave, të cilët kërkonin shkëputjen dhe pavarësinë e republikave të tyre.
Fillimisht lufta nisi kundër Sllovenisë, pastaj Kroacisë, Bosnjës dhe Serbisë
Hercegovinës dhe kohët e fundit kundër shqiptarëve të Kosovës. Pas shumë luftërave
të përgjakshme që lanë qindra mijëra viktima dhe miliona refugjatë, duhej mbajtur dy
konferenca ndërkombëtare, një në Dejton për Bosnje dhe Herzegovinën dhe në
Rambuje për Kosovën, duke përfshirë ndërhyrjen 78-ditore të aviacionit të NATO-s,
që synonin t'i jepnin fund fundit të pafund konflikteve. Rezoluta e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së gjithashtu ka themeluar Tribunalin e Hagës i cili do të hetojë dhe
gjykojnë krimet e kryera në Jugosllavi. Ky Tribunal ka vendosur 1000 vjet burg,
veçanërisht për ushtrinë serbe dhe udhëheqësit politikë. Shpërthimi i ish - Jugosllavisë
rezultoi në formimin e shtatë shteteve të reja që janë në rrugën e integrimi euroatlantik
si Sllovenia dhe Kroacia, të cilat tashmë janë anëtarë të përhershëm të këtyre
organizatave.
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1.HYRJE
Lufta në Kosovë (Albanian lufta e Kosovës) tregon konfliktin e armatosur në mes të
serbëve dhe shqiptarëve nga viti 1996 deri në 1999 .. Objektivi i serbëve është
mbajtur Kosovën në Serbi, ndërsa shqiptarët duan pavarësi për Kosovën. Pas
ndërhyrjes ushtarake të forcave të NATO-s kundër Serbisë, Ushtria Jugosllave u
tërhoqën nga Kosova, e cila ishte vendosur nën protektoratin e OKB-së.
Dhjetë vjet më vonë lufta e Kosovës ishte lufta e fundit në të cilën është përfshirë
Serbinë dhe fundin e sundimit të Millosheviqit në Serbi. Për këtë arsye, shpesh
përmendet se "gjithçka ka filluar në Kosovë, gjithçka ka përfunduar në Kosovë".
Trazirat në Kosovë që nga viti 1981 Besohet se shpërbërja e Jugosllavisë filloi pak më
pak se një vit pas vdekjes së Josip Broz Tito kur në pranverën e vitit 1981 shqiptarët e
Kosovës kërkuan statusin e një republike për Kosovën. Gjatë demonstratave masive
që do të ndalet vetëm me shpalljen e rrethimit, 9 vetë do të vriten dhe 250 do të
plagosen. [11] Në përgjigje të shfaqjes së "nacionalizmit shqiptar" ekziston rritja e
nacionalizmit serb që bën thirrje për mbrojtjen e "serbëve të rrezikuar" në Kosovë.
Thirrja e këtyre thirrjeve do të bëhet kinse përdhunim (viktima si dhe hetuesit kanë
folur edhe për vetëdëmtimin dhe përdhunimin [13]) nga një shishe e serbëve të
Kosovës Gjorgje Martinoviq nga shqiptarët. Më pak se një muaj pas kësaj ngjarjeje
(25 maj 1985), SANU filloi të punonte në memorandumin e tij të famshëm për
gjendjen serbe në Jugosllavi.Jugosllavia si shteti Sllav i Jugut, fillimisht i formuar në
vitin 1918, nën emrin e Mbretërisë së tre popujve sllavë: sllovenët, Kroatët dhe serbët,
dhe më pas si vend komunist, i krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, ka luajtur një rol
të rëndësishëm në rajon dhe politikën ndërkombëtare. Federata e re përbëhej nga
gjashtë republika dhe dy krahina autonome, të cilat ishin elemente përbërëse të
federatës që kanë të drejtën e vetos. Shteti Jugosllav luajti një rol të rëndësishëm në
skenën ndërkombëtare, sidomos nëpërmjet Lëvizjes Jo të Aligned e cila u themelua
me Indinë dhe Egjiptin. Udhëheqësi i saj, Josip Broz Tito, ka e shtypën nacionalizmin
në të gjitha republikat dhe kështu arritën t'i mbanin kombet jugosllave të bashkuara
rreth komunizmit duke transformuar Jugosllavinë në një vend shumë të fortë
ekonomik dhe ushtarak. Por, pas vdekjes së tij në vitin 1980, nacionalizmi u shfaq dhe
filloi të shpërbëhej federata. Në këtë drejtim, nacionalizmi serb është veçanërisht i
dalluar, që me përdorimin e Ushtrisë Kombëtare Jugosllave (JNA) ka filluar luftërat
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kundër popujve të tjerë të federatës jugosllave, të cilët kërkonin shkëputjen dhe
pavarësinë e republikave të tyre. Fillimisht lufta nisi kundër Sllovenisë, pastaj
Kroacisë, Bosnjës dhe Serbisë Hercegovinës dhe kohët e fundit kundër shqiptarëve të
Kosovës. Pas shumë luftërave të përgjakshme që lanë qindra mijëra
viktima dhe miliona refugjatë, duhej mbajtur dy konferenca ndërkombëtare, një në
Dejton për Bosnje dhe Herzegovinën dhe në Rambuje për Kosovën, duke përfshirë
ndërhyrjen 78-ditore të aviacionit të NATO-s, që synonin t'i jepnin fund fundit të
pafund konflikteve.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të
gjithë punimit në mënyrë të qartë dhe logjike. Poashtu, kemi shqyrtuar një numër të
konsiderueshëm të literatures, e cila na ka ndihmuar të kemi një vizion më të qartë të
definimeve dhe rolit të organizatave. Kemi përfshirë një sërë defininimesh, kuptimesh,
analiza, shkrime e debate të ndryshme të zhvilluara dhe të trajtuara në këtë punim.
2.1 Një revolucion antibiotik
Rritja e nacionalizmit në Serbi, si dhe zgjedhja e Sllobodan Millosheviqit me
udhëheqësit lokalë të komunistëve provokuar një reagim të ushtrisë jugosllave që
ishte atëherë ende besonte në vllaznim-bashkimit, në mënyrë që ministri i Mbrojtjes
Branko Mamula kërkoi shkarkimin e Millosheviqit. E vetmja gjë që mori shkarkimin
e saj dhe vendosjen Veljko Kadijeviç, si ministri i ri i Mbrojtjes, 15 maj 1988.
Përpjekja e fundit dështoi për të ndaluar Millosheviqin dhe makineri e tij të luftës
propagandistike ndodh kur Stipe Suvar, përfaqësuesi kroat në komisionin qendror të
Jugosllavisë, kërkon shkarkimin e Millosheviqit, megjithatë, ai nuk do të marrë votat
e mjaftueshme për propozimin e tij.(Shala, Prishtinë, 2001,f40-45)
dhe qeveria të japë dorëheqjen (6 tetor 1988) pas JNA refuzoi të larguar 100.000
demonstruesit nga Serbia të cilët kërkojnë largimin e tij [16]. Anëtarët e parlamentit
dhe qeveria u zëvendësuan pastaj nga njerëz besnikë ndaj Sllobodan Millosheviçit.
Një përpjekje e ngjashme në grushtin e shtetit bie vetëm në Malin e Zi 3 ditë më vonë
kur demonstruesit kontestojnë policinë besnike . Pa marrë parasysh se në sytë e
Serbisë akt armiqësor Qeveria malazeze do të bien nën të njëjtën demonstratës tre
muaj më vonë me persona të rinj në Mal të Zi pastaj të bëhet Momir Bulatovic, Milo
Gjukanoviç dhe Svetozar Maroviç lidhur me Millosheviqin. Tashmë përpara rënies së
qeverisë malazeze, zëvendësohet qeveria e AP të Kosovës, e cila është zëvendësuar
nga populli i Millosheviqit. Në vetëm 3 muaj, Serbia fitoi katër nga 8 vota të
mundshme në Presidencën Jugosllave, e cila më pas qeverisej nga shteti.
Gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë, shqiptarët e Kosovës kanë praktikuar rezistencën
pasive, ndër të tjera bojkotuar regjistrimin e popullsisë në vitin 1991. Heqja e
autonomisë së Kosovës në vitin 1989 u reflektua shpejt në jetën lokale të shqiptarëve:
një nga masat e para të Beogradit u parandalimin e aksesit në Universitetin e nxënësve
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të Prishtinës shqiptarë, gjë që çoi në mbylljen e dhe institucionet për studentët
shqiptarë në nëntor 1991.(Shala, Prishtinë, 2001,f 50-60)
Gjithashtu, të gjithë profesorët e kolegjit shqiptar u shkarkuan në qershor të të njëjtit
vit. Që nga gushti i vitit 1991, nuk kishte më mësues shqiptarë në sistemin shkollor
publik. Studentët dhe profesorët kanë protestuar në mënyrë të përsëritur kundër këtyre
hapave, por përgjigjet serbe ishin arrestime dhe rrahje. Që nga janari i vitit 1992,
shqiptarët kanë filluar të improvizojnë dhe mbajnë mësime (sekrete) në klasë.
Policia serbe lejohet të arrestojë shqiptarët për tre ditë në burg pa asnjë akuzë, dhe të
mbyllë dikë për dy muaj, nëse akuzohet për "fyerjen e ndjenjave patriotike" të
serbëve. [22] Edhe gjuha zyrtare nuk ishte më shqiptare dhe serbe, por vetëm serbisht.
Mediat shqiptare janë shtypur: financimi nga mediat shtetërore është pezulluar dhe
emisionet televizive dhe radio shqiptare janë ndaluar.(Shala, Prishtinë, 2001,f 70)
Në vitin 1990, rreth 123,000 punëtorë shqiptarë u larguan nga postet e tyre në qeveri,
media, spitale dhe industri të ndryshme. 70% e të gjithë punëtorëve shqiptarë janë të
prekur nga kjo lëvizje. Emigrantët serbë dhe malazezë morën qëndrimet e tyre. Si
pasojë, papunësia e përgjithshme mbizotëronte dhe shqiptarët u larguan nga Kosova
për të gjetur punë jashtë vendit. Në vitin 1995, mbi 75,000 familje shqiptare nuk
kishin anëtarë të punësuar. Të gjithë punonjësit e mbetur janë të detyruar të
nënshkruajnë një deklaratë për "besnikërinë ndaj Serbisë"
Vendet e bashkuara (CNN) - Me një rezolutë të U.N, që autorizon një forcë
paqeruajtëse të Kosovës, ambasadorët e NATO-s miratuan një urdhër të enjten që
lejonte dhjetëra mijëra trupa të NATO-s të hynin në provincën më jugore të Serbisë.
NATO tha se trupat e parë të forcave zbatuese të njohura si KFOR ndoshta do të
hyjnë në Kosovë të shtunën herët. Këshilli i Sigurimit i U.N. dha të enjten
mbështetjen e saj për zbatimin e Kosovës, vetëm katër orë pasi aleanca perëndimore
njoftoi se do të pezullonte luftën ajrore 11 javore kundër Jugosllavisë. Këshilli miratoi
rezolutën 14-0, me Kinën - një nga kritikët më të padepërtueshëm të sulmeve ajrore të
NATO-s - abstenuese. Rreth 18,000 trupa të NATO-s kishin pritur vetëm jashtë
territoreve jugosllave për urdhërat për të hyrë në rajonin e shkatërruar nga grindjet.
Forca e Kosovës në fund do të rritet në rreth 50,000 trupa.(Shala, Prishtinë, 2001,f 90)
Komandanti i paqeruajtësve të NATO-s, gjenerali Michael Jackson, tha se trupat e tij
ishin gati të shkonin. Solana paraqiti lajmin në Kombet e Bashkuara dhe Shen
Guofang, zëvendës ambasadori i Kinës, tha se vendi i tij nuk do të përdorte veton për
4

të bllokuar planin e paqes të rënë dakord nga Grupi i tetë vendeve dhe
Jugosllavisë.(Shala, Prishtinë, 2001,f 100)

2.2 PIKË HISTORIKE E KRIJIMIT TË JUGOSLLAVIT
Për të krijuar ish-Jugosllavinë deshën disa dekada apo pothuajse një shekull që kur
ideja për t'u bashkuar me sllavët jugorë nga fillimi i shekullit të nëntëmbëdhjetë deri
në fund të Luftës së Parë Botërore. Megjithatë, për të prishur të njëjtën gjë
Jugosllavia, u deshën vetëm disa vite. Udhëheqësi komunist Tito do të jetë përgjegjës
për Federatën Jugosllave për të pothuajse 35 vjet. Ai, së bashku me bashkëpunëtorët e
tij, do të jetë në gjendje të mbajë Federatën Jugosllave të bashkuar, dhe gjithashtu të
ta forcojë atë duke marrë hua nga shumë vende në mënyrë që të promovojë dhe
avancojë kapacitetet ekonomike.(Pllana, Prishtinë, 2000, f40)
Bota perëndimore gjithashtu u bë mbështetëse e madhe e Titos për arsyen e vetme që
ai kishte shprehur gjeopolitikun e tij pavarësinë nga sovjetikët, kështu që shpesh u bë
e shurdhër dhe e verbër ndaj politikës së saj. Pasardhësi i Stalinit Nikita Hrushov do të
bëjë shumë përpjekje për të rivendosur besimin ndaj Titos duke ofruar ripranimin
jugosllav në Traktatin e Varshavës. Tito do të arratisur me mjeshtëri këtë
bashkëpunim. Si një faktor që shkaktoi pakënaqësi do të ishte i papërshtatshëm
kushtetues ndryshime. Si rezultat i fuqisë që serbët kishin akumuluar në vitet 1930,
Jugosllavia në vitin 1945 u formua me gjashtë republikat: Serbia, Kroacia, Sllovenia,
Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia dhe Serbia (Buja, Pristina, 2007, f45)
2.3FILLIMI I KRIZËS NË FORMULAR JUGOSLLAVË
Periudha pas vitit 1966 do të karakterizohet nga ringjallja dhe lëvizja e nacionalizmit
kroat që do të fillojë mes nxënësve. Që nga viti 1971, anëtarët e Partisë Komuniste do
të fillojnë të qarkullojnë propozime për Kroacinë shkëputja. Tito këtu do të veprojë
me burgimin e njerëzve që morën pjesë në mesin e tyre edhe Franjo Tugjman. (Buja,
Pristina, 2007, f45) Vendet veriore të Jugosllavisë gjithashtu kishin pakënaqësi
sociale dhe vështirësi ekonomike, kështu, Sllovenët dhe kroatët kundërshtuan
planifikimin e centralizuar ekonomik. Ata preferonin të investonin në vendin e tyre
sepse ata kishin industri të shëndetshme dhe gjithashtu një turizëm të zhvilluar nga
deti Adriatik. Pas vdekjes së Titos në 1980, secila nga republikat dhe krahinat
autonome ishin shtete brenda shtetit dhe dallimet midis kombet u bënë më të thella.
5

Pas separatizmit kroat, nacionalizmi serb do të shfaqet, edhe pse etni të tjera besonin
se serbët kishin ndikim më të madh në federatë, serbët këmbëngulën që sistemi
jugosllav t'i vendoste ata një pozitë të pafavorshme. (Buja, Pristina, 2007, f 50) Nga
ana tjetër situata në rajonin e Kosovës për shkak të rëndësisë mitike për serbët ishte
shumë serioz. Protestat e studentëve për shkak të kushteve të këqija do të mjaftojnë
për të dalë nga situata të kontrollit dhe të ndërhyjnë policia serbe kundër shqiptarëve.
Prej vitit 1985 Akademia Serbe e Shkencave do të hartojë një memorandum për të
kritikuar Titon dhe politikat e tij antipolitike. Sipas tyre, për 30 vitet e komunizmi
Serbia ka mbetur më e varfër sesa veriu i Jugosllavisë. Gjithashtu do të ketë kritika
ndaj politikat "gjenocidale" ndaj serbëve duke thënë se shumica e shqiptarëve "e
shtypin" minoritetin serb në Kosovë. Akademia do të mbështesë idenë e një shteti
serb dhe kjo ide do të mbështetet fuqimisht nga Sllobodan Millosheviç, një produkt i
sistemit komunist jugosllav. (Buja, Pristina, 2007, f70) Millosheviç do të bëhet
kryetar i Lidhjes Komuniste të Serbisë dhe në vitin 1987 do t'i japë "pro-serbe"
patriotike në Fushë Kosovë me të cilën do të fitojë përkrahje popullore dhe do të
fillojë ta pastrojë partinë nga rivalët si dhe "Kujdeset" edhe për mjetet e informimit
publik. Në janar të vitit 1990 Lidhja Komuniste ishte të ndara nga qarqet nacionaliste.
Në atë kohë policia serbe shtoi zemërimin e shqiptarëve në Kosovë.Ushtria jugosllave
ndërhyri për të rivendosur pushtetin ushtarak. Këto episode të dhunshme nga policia
jugosllave ndezën ndjenjat nacionaliste të ndarjes. Në pranverën e vitit 1990,
Sllovenia dhe Kroacia ndërmorën hapa konkrete drejt tyre ndarje. Në prill, koalicioni
slloven i qendrës së djathtë fitoi zgjedhjet dhe filloi ndërtimin e kushtetutës që dha e
drejta për t'u ndarë nga Jugosllavia. Në Kroaci, Tudjman themeloi Bashkimin
Demokratik Kroat (BDK), a nacionaliste që fitoi zgjedhjet në prill. (Buja, Pristina,
2007, f 90) Në Serbi, referendumi i mbajtur më 1 qershor 1990, i dha Serbisë e drejta
për të hequr autonominë e Vojvodinës dhe të Kosovës. Referendumi në Serbi nxiti
Slloveninë dhe Kroacinë vendosin të largohen nga Federata. Në këtë mënyrë hendeku
midis blloqeve nacionaliste ishte në rritje. Në këtë pikë, Millosheviq, kreu serb
deklaroi se nëse Jugosllavia do të ndahet atëherë të gjithë serbët kudo që jetojnë do të
bashkohen në një subjekt politik. Millosheviç gjithashtu shtypi revoltat shqiptare. Kur
shpërthimet e para jashtë Kosovës filluan të ishin atje disa njerëz të vdekur. Në maj
1991, një kroat duhej të bëhej president jugosllav në përputhje me Jugosllavinë e
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rradhës sistemi i presidencës, por serbët refuzuan të pranojnë një president kroat.
(Tafili Dituria, 2007 f45-60)
Rruga e kushtetutës për të gjetur një zgjedhje brenda Federatës dështoi. Kështu në
qershor, Sllovenia dhe Kroacia deklaruan pavarësia.Në mars 1992, lufta u rrëzua nga
Kroacia në Bosnje. Kjo ish-Republikë Jugosllave u nda gjatë luftës midis etnive. Në
mars 1992, një shumicë boshnjake votoi për pavarësinë e vendit me plebishitën, por
grupe të tjera etnike e kundërshtuan atë. Në Gjenevë, Zvicër, procesi i bisedimeve u
zhvillua me Anglo-Amerikan ndërmjetësuesit Vance dhe Owen. Plani i tyre e ndau
Bosnjen në etni të ndryshme dhe do t'i japë fund luftës, por këtij plani u kritikua
ashpër nga Presidenti Clinton, i cili ishte larguar nga ky plan.*Bernard, L. Balkan
Europe from 1945 to the present. (Tirana: Dituria, 2007 f 37)
Në këto 40% të serbëve kontrollohej më shumë se 70% e Bosnjës. Sipas presionit
ndërkombëtar, kreu serb Karaxhiç pranoi një plan 52% të prerjes. të qenë nën
presionin ndërkombëtar dhe në një situatë të vështirë ekonomike, Millosheviçi donte
fundin e konfliktit në Bosnje. Ndërkohë, boshnjakët myslimanë filluan të fitonin
opinionin publik perëndimor, gradualisht arritën të merrnin ndihmë nga Kombet e
Bashkuara dhe trafikimin e armëve për shkak të sanksioneve ekonomike.
Ndërsa konflikti me Bosnjen do të jetë shumë i vështirë, me Maqedoninë procesi do
të jetë shumë i qetë. Maqedonia ishte një nga shtetet e ish-Jugosllavisë që fitoi
autonomisë në mënyrë paqësore. Ushtria Jugosllave bazuar në tërheqjen paqësore u
zbatua pa incidente. Eshte vlen të theksohet se edhe zgjedhjet e para pluraliste,
shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e shtetit kaloi në mënyrë paqësore. *Bernard, L.
Balkan Europe from 1945 to the present. . (Tirana: Dituria, 2007 f 70)
Zgjedhjet e para parlamentare të vitit 1990 ishin zgjedhjet e para shumëpartiake në
Republikën e Kosovës Maqedoni. Përbërja e parlamentit që del nga këto zgjedhje
miratoi aktet themelore dhe ligjet kyçe për të funksionimin e shtetit si deklaratë të
sovranitetit të Maqedonisë (1991), vendimin për mbajtjen e referendumit shtetet
Sovran dhe të Pavarur, kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, deklaratën
ndërkombëtare njohjen e Republikës së Maqedonisë. Me kushtetutën e vitit 1991,
Republika e Maqedonisë është definuar si a shtetit me një sistem parlamentar të
qeverisjes të bazuar në parimin e ndarjes së juridiksionit. Kushtetutë e Republikës së
Maqedonisë pretendon se vendi nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë vendi fqinj
dhe as .Për sa i përket kësaj çështjeje, nuk ka konflikt me shtetet fqinje rreth kufijve.
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Megjithatë, në jug fqinj - Greqia do të bëhet një pengesë e vazhdueshme për pranimin
e saj në OKB, edhe pse komisioni Badinter i Kosovës BE bën thirrje për njohje
ndërkombëtare. Nga viti 1997 deri në vitin 1999 në këtë periudhë konflikti u
përqendrua në Kosovë. (Misha, London 2000).f 90)
Pas më shumë se gjashtë vjet paqeje politika e ndjekur nga udhëheqësi i tjetërsuar i
shqiptarëve Ibrahim Rugova, procesi filloi të përkeqësohet.masat represive të marra
nga Beogradi pas dështimit në Bosnje ishin të rënda. Të gjitha të drejtat kushtetuese
dhe civile e shqiptarëve u shtypën. Kishte shumë vrasje dhe përdhunime masive.
Veprimi diplomatik i Rugovës dështoi së bashku me veprimet edukative të
Millosheviqit. Ky ishte sinjali që Millosheviq nuk kishte ndërmend të toleronte më tej
shqiptarët. Millosheviç mobilizoi pakicën serbe duke armatosur dhe ushtria jugosllave
filloi operacionet kundër shqiptarëve. Pas sanksioneve dhe rekomandimeve për
tërheqje, Këshilli i Sigurimit i OKB-së vendosi të të mobilizojë NATO-n për sulme
ajrore kundër Beogradit dhe bazave serbe në Kosovë në pranverën e vitit 1999. Kjo
veprimi çoi në fund të konfliktit. Trupat e Kombeve të Bashkuara u vendosën atje dhe
misioni civil i kësaj organizata filloi. Viti 2003 shënon zhdukjen e Federatës
Jugosllave nga politika politike e Ballkanit harta pas 83 viteve të ekzistencës së saj.
Federata e Jugosllavisë u zëvendësua nga një bashkim i humbur, zakonisht të
referuara si Serbi-Mali i Zi. Kjo rregullore e papërcaktuar u arrit në mënyrë të qartë
dhe përfundimisht kryesisht nën presionin politik-diplomatik të Bashkimit Evropian
(Misha, London 2000 .f 50)
Përfundime Partitë politike i rritin aktivitetet e tyre normalisht në prag të fushatës
zgjedhore në çfarëdo niveli nëse zgjedhjet ku ardhjet e reja fillojnë të anashkalojnë
partinë për demokraci dhe rregullat e brendshme për kryetarin e partisë bën
bashkëpunimin e tyre pa asnjë procedurë paraprake dhe jashtë aparatit të partisë bën
emërimin në të rëndësishëm pozicionet në parti dhe emërimi në një post të lartë
ministror ose zgjedhje për deputet në Parlament. Zakonisht në shënjestër të këtyre
rrjedhave janë gazetarët dhe anëtarët e shoqërisë civile që janë kritikë të partisë dhe
kështu zhduken edhe pse zërat e opozitës janë të pakta në shoqëri. Intelektualët e
pavarur ishin në shënjestër partitë politike, por praktika ka treguar që në këto raste, ky
veprim shërbeu më shumë si dekorim sesa gjoja intelektualët janë të angazhuar
politikisht sesa ai ka pasur ndonjë ndikim pozitiv në angazhimin e tyre. (Shala,
Prishtinë, 2001,f33)
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Hartimi i listave për zgjedhjet nacionale dhe kandidatët për kryetar komune të bëra
zyrtarisht përmes degëve të partive politike, por fjala e fundit zakonisht është kryetari
i partisë që shpesh kundërshton mendimin e degëve dhe listës të cilat edhe e miraton
listën bëhet parti zyrtare për të marrë pjesë në zgjedhje. Asnjëherë në Kosovë nuk ka
asnjë proces të zgjedhjeve të brendshme të partive politike hap nëpër degët e saj me
dy ose më shumë kandidatë që do të bëjnë zgjedhjet e para në programet partiake dhe
më pas në zgjedhjet komunale për kryetar. Pjesëmarrja e grave në jetën politike është
shumë e vogël dhe zakonisht organizohet përmes forumit të grave që pëlqejnë
forumin e rinisë nuk kanë asnjë ndikim në politikën e partisë dhe thjesht shërbejnë
vetëm si numra dhe për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga statuti. 30% që
shërben për pjesëmarrjen e grave në Parlament dhe në Këshillat Komunal nuk vlen
për përfaqësimin e tyre në parti dhe si rezultat i të gjitha komunave është e vetmja
presidente femër e komunës dhe dy gra ministra në Qeverinë e Kosovës. Prandaj,
organizatat e grave dhe të rinjtë, në vend që të jenë organizatat partnere me partitë
politike që i operojnë ato, zakonisht varen prej tyre dhe kjo ndikon që veprimtaria e
tyre është e kufizuar në kornizat e partive (Shala , Prishtinë, 2001, f50)
Të dish që demokracia e brendshme nënkupton pjesëmarrjen e qytetarëve në politikë
dhe partinë e brendshme përmes së cilës shpreh shqetësimet e tyre dhe të qenit i
organizuar në grupe të ndryshme pune që praktikojnë se nuk ka parti politike në
Kosovë, vjen në mosinteresim të qytetarëve sidomos të klasës së mesme për tu
anëtarësuar në parti, kështu që asnjë parti politike në Kosovë nuk e di numrin e saktë
të anëtarëve të saj dhe zakonisht të hutuar nga të përzierit këtu me numrin e votuesve
ose mbështetësve. Një karakteristikë tjetër është se të gjitha partitë në Kosovë i
përkasin një grupi kombëtar që u mungon pakicat kombëtare kur hyjnë në partitë
shqiptare apo edhe të kundërtën. Ky është një precedent për vendet në rajon janë raste
të shpeshta kur partitë politike kanë më shumë karakter të përfaqësuar të gjithë
qytetarët dhe grupet etnike. Organizatat e grave dhe të rinjtë, në vend që të jenë
organizatat partnere me partitë politike që i operojnë ato zakonisht varen prej tyre dhe
kjo ndikon që veprimtaria e tyre është e kufizuar në kornizat e partive. Komisionet
Disiplinore megjithëse shërbejnë në parim për ruajtjen e shkeljeve ligjore në një parti,
megjithëse me detyrë heqin ata anëtarë që kanë marrë parasysh statutin e partisë,
ekziston një bindje e përgjithshme që de-fakto eliminon mospajtimin politik në një
subjekt politik(Misha, London 2000 .f 60)
9

Edhe pse konferenca e Dejtonit nuk kishte të bënte me Kosovën, megjithatë interesimi
ishte i madh, dhe duke u pyetur për këtë çështje, Rudolf Perina, kreu i misioneve
diplomatike në Beograd, pjesëmarrës në Konferencën Paqësore për Bosnjën, ai ishte i
drejtpërdrejtë në deklaratën e tij: 'Në Dejton ishin ftuar ata që luftuan .(Shala,
Prishtinë, 2001, fq 22)
Por, në përfundim të Samitit të Dejtonit, qeveria amerikane doli me një qëndrim mbi
një dokument që ishte rezyme e Departamentit Amerikan të Shtetit për samitin, në të
cilin u njoftua se muri i sanksioneve të jashtme kundër Serbisë mbeti në forcë, përveç
asaj tjetër të kushtëzimit, ishte zgjidhja e çështjes së Kosovës, që do të thotë se ky
qëndrim i administratës amerikane për Kosovën ishte i qartë, por Samiti nuk prodhoi
asgjë të veçantë dhe unike për të Ramë Buja: (Konferenca e Rambujesë, Prishtinë,
2006, fq.43)
Sipas Richard Holbrook: "Konferenca e Dejtonit kishte një axhendë shumë
komplekse dhe komplekse, kështu që edhe nëse çështja e Kosovës do të prezantohej
do të rrezikonte procesin e negociatave dhe marrëveshja e paqes me siguri nuk do të
arrihet kurrë." (Capmbell London, 2000, fq 153), ose mbase pritej ajo që u njoftua në
të vërtetë nga Ministri i Jashtëm gjerman Klaus Kinkel7, sipas të cilit '' Një
Konferencë për Kosovën duhet të organizohet ''.
Qëndrimi i organizatave ndërkombëtare ishte unik në Konferencën e Dejtonit, por
veprimet e faktorit ndërkombëtar u vonuan sepse lufta në Bosnje dhe Hercegovinë
kishte lënë shumë të vrarë dhe sipas shumë ekspertëve kjo formë e zgjidhjes së
konflikteve nuk është një formë e mirë sepse veprimi nuk merrej me parandalimin,
por me pasojat që në rastin Boshnjak ishin jashtëzakonisht të mëdha, kështu që marrja
e mësimit të asaj që ndodhi bashkësia ndërkombëtare dukej se vendosi në të ardhmen
të mos lejojë përsëritjen e këtyre skenave të tmerrshme, veçanërisht ato nga
Srebrenica dhe të veprojë në fillim të konflikteve eventuale. Ështja e Kosovës po
trokiste në derë sepse dhuna e shtetit serb po i detyronte shqiptarët e Kosovës të
fillonin rebelim të armatosur kundër regjimit serb, si një shenjë pakënaqësie për
situatën e vendosur që në të vërtetë ishte aparteid në zemrën e Evropës. (Gjeloshi,
Tiranë, 2002, fq 139)
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2.4 PALËT POLITIKE DHE NDIKIMI I TYRE NË PERIUDHËN E
TRANZICIONIT
Rënia e sistemit monist dhe krijimi i pluralizmit politik në ish Jugosllavi do të jetë të
mirëpritur nga të gjitha kombet me shpresë dhe besim në ndryshimin pozitiv të së
ardhmes së tyre, nga represioni,
persekutimit, burgosjes që kishin kaluar prej dekadash. Në Kroaci, u udhëhoq lëvizja
nacionaliste nga Bashkimi Demokratik Kroat (HDZ), nën udhëheqjen e ish-disidentit
politik Franjo Tuxhman. (Rexhepi Tetovo, 2005 f 60)
HDZ fitoi fuqi në vitin 1990 për shprehjen e saj antikomuniste dhe identitetin kroat.
Ajo u pa si më së shumti alternativë serioze ndaj socializmit ateist të ish-komunistëve,
apo Partisë Demokratike për Ndryshim (më vonë e quajtur Partia Social Demokrate e
Partisë Social Demokratike (SDP). Nga blloku maqedonas më së shumti partitë e
rëndësishme ishin: MAAK (Lëvizja për Veprim të Menjëhershëm), ish - LCM do të
reformohet me Partia e Re për Transformim Demokratik, dhe pastaj e njëjta parti do
ta ndryshojë emrin e saj në Social Demokratik
Lidhja SDSM. VMRO-DPMNE do të jetë partia që synon bashkimin e të gjithë
maqedonasve në një shtet. E para Partia shqiptare që u themelua në ish Jugosllavi
(Kosovë) ishte Lidhja Demokratike e Kosovës
(LDK) më 23 dhjetor 1989. Partia e parë politike që mblodhi shqiptarët e Luginës së
Preshevës ishte Partia e Veprimit Demokratik PVD), e themeluar më 19 gusht 1990.
Shqiptarët në Maqedoni formuan dy parti politike brenda një kohe të shkurtër: Partia e
Prosperitetit Demokratik, 16 prill 1990, dhe Partia e Prosperitetit Demokratik(Rexhepi
Tetovo, 2005 f 42)
Partia Popullore Demokratike (PDP) më 23 qershor 1990.5 Shqiptarët në Mal të Zi do
të ndjekin shembullin e bashkatdhetarët e tyre dhe më 9 shtator 1990, themeluan
partinë e tyre të parë kombëtare, të quajtur Lidhja Demokratike e Kosovës.
Mali i Zi (LD në MZ). Të gjitha këto parti do të ndikojnë në afirmimin e vlerave
demokratike edhe pse kjo tranzicioni politik siç është përshkruar më lart ka qenë
shumë dinamik. Të gjitha këto vende dolën nga të përgjakurat konflikte me përjashtim
të Maqedonisë, të cilat më vonë do të implikohen në një brendësi shqiptaromaqedonas konfliktit që do të ndërmjetësohet nga faktori politik shqiptar dhe
bashkësia ndërkombëtare, duke rezultuar në marrëveshje ndërkombëtare, Marrëveshja
e Ohrit, e cila siguron dhe garanton që partitë politike do të jenë plotësisht të zbatojë
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dhe të përshpejtojë procesin e integrimit të Maqedonisë në institucionet
euroatlantike(Rexhepi Tetovo, 2005 f 60)
Kongresin amerikan si dhe në Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Sigurimit të
OKB-së. Demonstratat e mëvonshme, dhe sidomos fillimi i luftës në vitin 1997, po
tronditnin titujt e gazetave kryesore perëndimore, ndërsa televizionet perëndimore
kishin dërguar korrespondentët e tyre në terren, të cilët gjerësisht tregonin mendimin e
tyre dhe atë ndërkombëtar për terrorin që po ndodhte në Kosova bën thirrje për
ndërhyrje në mënyrë që të ndalojë tmerrin. Skenat që u dërguan ishin të tmerrshme
dhe shumë të ngjashme me ato të Luftës së Dytë Botërore, duke transformuar rastin e
Kosovës një çështje referimi. Roli dhe ndikimi i mediave, sidomos ai ndërkombëtar,
ishte në vendosjen e axhendës globale për zgjidhjen e konflikteve siç është Kosova.
Presidenti amerikan, duke parë situatën në Kosovë, kishte deklaruar: "Ne dënojmë
brutalitetin e shkaktuar ndaj shqiptarëve të Kosovës, e konsiderojmë këtë si një shenjë
shumë serioze. Ne nuk duam të kemi një rast tjetër të spastrimit etnik në Ballkan
(Gjeloshi, Tirana,2002, fq 139)
Rrjedhimisht, roli i mediave ndërkombëtare, sidomos në shekullin e fundit, është
konsideruar si me rëndësi të veçantë duke u krahasuar me ekuivalentin e diplomacisë
dhe duke krijuar kështu një lidhje të ngushtë mes këtyre dy komponentëve:
diplomacinë mediale në zgjidhjen e konflikteve, i lidhur së pari me vetëdijen dhe
përgatitjen e opinionit për krizat e ndryshme, një cikël i cili përfundon me peshën e
rolit të diplomacisë në zgjidhjen e këtyre krizave Kosova ishte një problem i madh për
sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit, brenda çështjes së pazgjidhur shqiptare, kështu që
pa përfshirjen e plotë të Perëndimit, ky problem nuk mund të zgjidhej.2 Masakrat e
policisë serbe dhe f forcat aramilare kundër popullsisë së pafajshme dhe të pafajshme
shqiptare, dhe sidomos tmerrin e masakrës së Reçakut, botuar gjerësisht në mediat
perëndimore, vënë në lëvizje diplomacinë perëndimore e cila u kurorëzua me
organizimin e një konference që përfundimisht do të zgjidhte problemin e të drejtave
të shqiptarëve. Mediat ishin përsëri ata që ngritën nevojën për një konferencë të
posaçme për Kosovën, zëri i të cilëve u bashkua me shumë politikanë me ndikim në
skenën ndërkombëtare, e konsideruar si e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin.
Këto zëra të mediave më të fuqishme ndërkombëtare si CNN, SKY, BBC RFI,
EURONEWS, DEUTCHE WELLE, ANSA, REUTERS dhe ato të shkruara si New
York Times, Washington Post, Corriere de la Serra, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
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Cumhuriyet, Die Welt, Le Monde, Koha, e cila sigurisht vendos bazën e burimeve
diplomatike brenda(Gjeloshi, Tirana,2002, fq 21-26)

13

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Lufta në Kosovë tregon konfliktin e armatosur në mes të serbëve dhe shqiptarëve
nga viti 1996 deri në 1999 .. Objektivi i serbëve është mbajtur Kosovën në Serbi,
ndërsa shqiptarët duan pavarësi për Kosovën. Pas ndërhyrjes ushtarake të forcave të
NATO-s kundër Serbisë, Ushtria Jugosllave u tërhoqën nga Kosova, e cila ishte
vendosur nën protektoratin e OKB-së.
Historia e tranzicionit politik evropian përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor, në
Jugosllavia e veçantë e cila gjatë vitit 1989 dhe ngjarjet që ndodhën, u ndikua
fuqimisht nga politika dhe hapi rrugën e krijimit të sistemit shumëpartiak si në
Slloveni, Kroaci, Bosnje, Kosovë dhe Maqedoni. (Buja, Pristina, 2006, f 90).
Ndryshe nga republikat e tjera, Maqedonia kaloi tranzicionin politik pa konflikte të
brendshme. Shumica e njerëzit që jetonin në këtë rajon nuk kishin qenë ndonjëherë në
gjendje të merrnin pjesë në zgjedhje demokratike për të shprehur ato opinionet lirisht.
Rreth zhvillimeve në ish-Jugosllavi në vitin 1990, mund të shkruhet gjithçka për
shkak se ngjarjet thjesht do të paralajmëronin se ky vit do të ishte një rrezik për të
ardhmen e saj. Pluralizmi politik do të jetë hapi i parë që do të marrin pjesë republikat
përbërëse të federatës jugosllave. Ky udhëtim do të jetë plot me kontradikta dhe do të
shoqërohet nga konflikte të brendshme në territorin e ish-Jugosllavisë. Në këtë letër
theks të veçantë do të jetë Maqedonia që nga fillimi i pavarësisë dhe kontributi i
faktorit politik në Maqedoni. Referendumi për pavarësinë dhe zhvillimet e faktorit
politik shqiptar gjithashtu do të jetë i rëndësishëm për të e ardhmja e këtij vendi (Buja,
Pristina, 2006, f 60).
Rënia e komunizmit në ish-bllokun lindor, i cili u pasua nga vendosja e demokracive
popullore dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në parlamentet e vendeve të përfshira,
kishte ndikimin e saj në Kosovë, të cilat megjithëse ishin të pranuara në mesin e
demokracisë së parë në ish-Jugosllavi pasuar nga krijimi i partive politike në atë kohë.
Roli i partive politike në vitet e pushtimit ishte një karakter i sinqertë i aktivitetit të
partisë si rezultat i okupimit, sepse fjala kryesore për Kosovën ishte qeveria serbe, e
instaluar pas shtypjes së dhunshme të autonomisë së Kosovës në vitin 1989. Partitë
politike në përgjithësi shërbeu si një lëvizje kombëtare, disa prej të cilave u bashkuan
me shqiptarët e Kosovës duke artikuluar kërkesat e tyre për liri dhe pavarësi. Kjo
përfshinte organizimin e partive në Kosovë dhe partive shqiptare në zona të tjera në
ish Jugosllavi, u organizua nga Këshilli Koordinues i Partive Shqiptare. Fundi i luftës
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në vitin 1999 solli një situatë krejtësisht të re, duke ndryshuar skenën politike me
formimin e më shumë partive politike, si dhe duke ofruar më shumë mundësi për një
organizim më të mirë të skenës politike. Disa nga partitë politike nuk ekzistojnë më,
ndërsa të tjerët kanë një numër shumë të vogël anëtarësh. Formimi i partive të reja
pritet të profilizohet në skenën politike, megjithatë, i shërben vetëm deklarimit të tyre
se ata janë të drejtë apo të majtë, në shumicën e rasteve një profilim i duhur ende nuk
ka ndodhur. Partitë politike në Kosovë edhe pas shumë vitesh aktivitetesh duket se
janë ende në fazën e konsolidimit, por edhe në kërkim të identitetit të tyre(Buja,
Pristina, 2006, f 50-60).
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4. METODOLOGJIA
Udhëheqësit politikë filluan të përdorin retorikën nacionaliste për të zhdukur
identitetin e përbashkët jugosllav dhe për të nxitur frikën dhe mosbesimin mes
grupeve të ndryshme etnike. Në 1991 shpërbërja e Jugosllavisë po afrohej në një kohë
kur Sllovenia dhe Kroacia fajësoi Serbinë për mbizotërim të padrejtë të qeverisë
Jugosllave, ushtrisë dhe financave. Serbia në anën tjetër të akuzës këto dy republika
në separatizmin e Ballkanit. Historia problematike ballkanike duke filluar nga datat e
doktrinave nacionaliste të shtetësia. Këto doktrina nuk u shpalosën plotësisht si një
platformë e njëkohshme dhe plotësisht e identitetit kombëtar me atë politike
Qëllimet (Bashkurti, Tiranë, 2006, f.103)
Shkaqet kryesore të shpërbërjes së federatës jugosllave që merren me krizën e thellë
ekonomike, urrejtjen e madhe ndëretnike
e popujve të saj, nacionalizmit dhe rrethanave ndërkombëtare. Një fakt i rëndësishëm
është roli i liderëve duke filluar nga Josip Broz
Tito për udhëheqësit e fundit që definitivisht shkatërruan Jugosllavinë.
Rilindja e nacionalizmit për Serbinë e madhe, duhet të ketë një shkak, i cili mund të
lidhet me kolapsin e Jugosllavisë ekonomi.(Blum, Tirana, 2005, fq58)
Veprimi që vuri kulmin e krizës Jugosllave, ishte mbajtja e përbashkët e JNA, ushtria
jugosllave, e drejtuar nga serbët
hegjemonizëm, i udhëhequr nga Sllobodan Millosheviq, kryesisht për interesat e
Serbisë. Por, para botës dhe para tjetrës
popujt e Jugosllavisë u këmbëngulën në ruajtjen e integritetit territorial të AVNOJ
Jugosllavisë. Këtu filloi fillimisht zhdukjen
e të vetmit fije të përbashkët që kishte mbetur nga komuniteti jugosllav - ushtria e saj.
(Buja, 2006, f. 27 – 29)
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së gjithashtu ka themeluar Tribunalin e
Hagës i cili do të hetojë dhe
gjykojnë krimet e kryera në Jugosllavi. Ky Tribunal ka vendosur 1000 vjet burg,
veçanërisht për ushtrinë serbe
dhe udhëheqësit politikë. Shpërthimi i ish - Jugosllavisë rezultoi në formimin e shtatë
shteteve të reja që janë në rrugën e
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Integrimi euroatlantik si Sllovenia dhe Kroacia, të cilat tashmë janë anëtarë të
përhershëm të këtyre organizatave.Por Kosova ishte pikërisht fusha të tjera të
konfliktit, ku shumica shqiptare kërkoi pavarësinë duke vazhduar me metodën e
rezistencës civile që filloi në vitin 1990. Në vitin 1998, shpërthyen dhuna nga Ushtria
Çlirimtare e Kosovës
(UÇK), gëzonte përkrahjen e shumicës së shqiptarëve kosovarë u ngrit në revoltë të
hapur kundër sundimit serb, i cili rezultoi
në vendosjen e forcave ushtarake dhe policore për të shtypur kryengritësit. Në
fushatën e tyre, forcat serbe sulmuan civilët
duke u granatuar fshatrat dhe duke i detyruar shqiptarët e Kosovës të largohen nga
shtëpitë e tyre. Kjo situatë përkon saktësisht me fjalët
Akademiku serb Vasa Çubriloviq që nga viti 1937 kur thotë se "mbetet të përdoret një
metodë që Serbia ka
të përdorura praktikisht pas vitit 1878, fshatrat e djegura fshehurazi dhe pjesë të
qytetit ku jetojnë shqiptarët " (Srbija i Albanci, knjiga prva,Ljubljana, 1989)f7080****
Tribunali Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (ICTY), në vendimet e ndryshme kanë
arritur në përfundimin se udhëheqja ushtarake dhe politike serbe ka kryer krime
kundër njerëzimit dhe krime lufte gjatë luftës në Kosovë. Ndër të tjera, Nikola
Sainovic, Zëvendëskryeministri i Republikës Federale të Jugosllavisë, Sreten Lukiç,
kreu i Ministrisë së Brendshme dhe Nebojsha Pavkoviç, komandant i Armatës
Jugosllave, u dënuan për "dëbimit, zhvendosjes së dhunshme të popullsisë, vrasje,
persekutim në baza racore, fetare ose politike (krime kundër njerëzimit ). " Nga ana
tjetër, dhe Haradin Balën, komandant i UÇK-së, u gjet fajtor për krime kundër
njerëzimit dhe shkelje të ligjeve të luftës. (Buja, 2006, f. 120)
Sllobodan Millosheviq mbajti një fjalim në Gazimestan më 1989. Dhjetë vjet më vonë
lufta e Kosovës ishte lufta e fundit në të cilën është përfshirë Serbinë dhe fundin e
sundimit të Millosheviqit në Serbi. Për këtë arsye, shpesh përmendet se "gjithçka ka
filluar në Kosovë, gjithçka ka përfunduar në Kosovë". Trazirat në Kosovë që nga viti
1981.Besohet se shpërbërja e Jugosllavisë filloi pak më pak se një vit pas vdekjes së
Josip Broz Tito kur në pranverën e vitit 1981 shqiptarët e Kosovës kërkuan statusin e
një republike për Kosovën. Gjatë demonstratave masive që do të ndalet vetëm me
shpalljen e rrethimit, 9 vetë do të vriten dhe 250 do të plagosen. Në përgjigje të
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shfaqjes së "nacionalizmit shqiptar" ekziston rritja e nacionalizmit serb që bën thirrje
për mbrojtjen e "serbëve të rrezikuar" në Kosovë. Thirrja e këtyre thirrjeve do të bëhet
kinse përdhunim (viktima si dhe hetuesit kanë folur edhe për vetëdëmtimin dhe
përdhunimin nga një shishe e serbëve të Kosovës Gjorgje Martinoviq nga shqiptarët.
Më pak se një muaj pas kësaj ngjarjeje (25 maj 1985), SANU filloi të punonte në
memorandumin e tij të famshëm për gjendjen serbe në Jugosllavi.Më 24 shtator 1986,
pikat kryesore të memorandumit të diskutueshëm SASA dolën në Vecernje novosti,
në të cilën autorët shkruajnë, ndër të tjera, për situatën në Kosovë: "Por problemi më i
madh është se populli serb nuk ka një shtet si të gjitha kombet e tjera. Vërtetë, në
artikullin e parë të Kushtetutës së Republikës Federale të Serbisë përfshin një
dispozitë që Serbia është një vend, por në mënyrë të pashmangshme ngre pyetjen se
çfarë lloj shteti që është shpallur jo kompetente në territorin e tyre dhe se nuk ka mjete
në dispozicion për të rivendosur rendin në një pjesë të zonës së mbulimit për të
siguruar sigurinë personale dhe pronën e qytetarëve të saj, i dha fund gjenocidit në
Kosovë, dhe të ndaluar zhvendosjen e serbëve nga shtëpitë e tyre të lashtë(Buja, 2006,
f. 140)
Presidenti i Serbisë Ivan Stamboliç menjëherë deklaroi se memorandumi ishte një
"luftë vdekjeprurëse e manifestuar për komisionerët serbë", por kjo protestë nuk
reagon. Next dymbëdhjetë muaj me rritjen e nacionalizmit serb dhe luftën për pushtet
që përfundon zhvendoset Stamboliçin i cili është dënuar në mënyrë të qartë
memorandumin dhe fjalimin e Millosheviqit në Kosovë ( "Askush nuk mund të
rrahë"). Ai është për të votuar Lidhja e Komunistëve të Serbisë mundur nga
Millosheviqi, i cili bëhet kreu i ri i Partisë Komuniste Serbe (Buja, 2006, f. 190)
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5.KONKLUZA DHE REKOMANDIME
Në këtë kapitull kemi përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi, në mënyrë që të
bëjmë edhe njërevizion të qartë rreth asaj se për ҫfarë kemi diskutuar përgjatë gjithë
këtij punimi.
Lufta e Kosovës ishte një konflikt i armatosur në Kosovë që filloi në fund të shkurtit
1998 dhe zgjati deri më 11 qershor 1999. Ajo u luftua nga forcat e Republikës
Federale të Jugosllavisë (d.m.th. Serbia dhe Mali i Zi), të cilat kontrolluan Kosovën
para luftës, dhe grupi rebel i shqiptarëve të Kosovës i njohur si Ushtria
erationlirimtare e Kosovës (ULAK), me mbështetje ajrore nga Traktati i Atlantikut të
Veriut Organizimi (NATO) nga 24 Mars 1999, dhe mbështetje tokësore nga ushtria
shqiptare.
Pasi përpjekjet për një zgjidhje diplomatike dështuan, NATO ndërhyri, duke e
arsyetuar fushatën në Kosovë si një "luftë humanitare". [56] Kjo gjë shkaktoi një
dëbim masiv të shqiptarëve të Kosovës pasi forcat jugosllave vazhduan të luftojnë
gjatë bombardimeve ajrore të Jugosllavisë (Mars-Qershor 1999). Deri në vitin 2000,
hetimet kishin zbuluar mbetjet e pothuajse tre mijë viktimave të të gjitha etnive, dhe
në 2001 një Gjykatë Supreme e Kombeve të Bashkuara e administruar nga Kosova,
me qendër në Kosovë, zbuloi se kishte pasur "një fushatë sistematike të terrorit,
përfshirë vrasje, përdhunime , zjarrvënie dhe keqtrajtime të rënda ", por që trupat
jugosllave ishin përpjekur të largonin në vend se të zhduknin popullsinë shqiptare.
Lufta përfundoi me Traktatin e Kumanovës, me forcat jugosllave dhe serbe duke rënë
dakord të tërhiqeshin nga Kosova për t'i bërë rrugë një prani ndërkombëtare. Ushtria
erationlirimtare e Kosovës u shpërbë menjëherë pas kësaj, me disa prej anëtarëve të
saj duke shkuar për të luftuar për UÇPMB në Luginën e Preshevës dhe të tjerët duke
u bashkuar me Ushtrinë Liblirimtare Kombëtare (ULAK) dhe Ushtrinë Kombëtare
Shqiptare (ANA) gjatë konfliktit të armatosur etnik në Maqedoni, ndërsa të tjerët
shkuan për të formuar Policinë e Kosovës. Pas luftës, u përpilua një listë e cila
dokumentoi se mbi 13.500 njerëz u vranë ose u zhdukën gjatë konfliktit dy vjeçar.
Forcat jugosllave dhe serbe shkaktuan zhvendosjen midis 1.2 milion në 1.45 milion
shqiptarëve të Kosovës. Pas luftës, rreth 200,000 serbë, Romanë dhe jo-shqiptarë të
tjerë u larguan nga Kosova dhe shumë civilë të mbetur ishin viktima të abuzimit.
Serbia u bë shtëpia e numrit më të lartë të refugjatëve dhe PZHBV-ve në Evropë.
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Fushata e bombardimeve të NATO-s ka mbetur e diskutueshme, pasi nuk fitoi
miratimin e Këshillit të Sigurimit të KB dhe sepse shkaktoi të paktën 488 vdekje
civile jugosllave,duke përfshirë një numër të konsiderueshëm të refugjatëve kosovarë
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